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implementation  of  the  Healthy  Community  Challenge  Fund  (otherwise  known  as  the 
‘Healthy  Towns’  programme).  A  key  aim  of  the  research  has  been  to  inform  the 





















• The  Healthy  Towns  programme  was  very  successful  in  stimulating  a  very 
heterogeneous  programme  of  interventions,  with  305  interventions  described  in 
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programme  initiation  documents.  These  interventions  were  comprised  of  directly 
commissioned interventions (n=228) and community‐led partnerships (n=77) 
• Five main  intervention themes emerged. These were physical activity; active travel; 
growing; urban planning and  ‘other’, which  comprised of one‐off  initiatives or  co‐
ordinating activities. 
• Environmental and  infrastructural  Interventions were generally delivered equitably. 




obesity prevention were, but  in practice  tended  to  rely on more  traditional multi‐
component  risk‐factor  based  approaches  to  programme  delivery.  Only  one  town 
(Dudley – Family Health Hubs) could be said to have developed and implemented a 
set of environmental  interventions based on  an  implied  systems perspective  from 
programme inception. 
• Towns  would  have  liked  more  guidance  from  central  government  in  developing 
programme content and to have had much clearer steer as to what might constitute 
a ‘systems‐based’ intervention in practice.  
• Towns  were  enthusiastic  about  the  opportunity  to  trial  new  and  innovative 
environmental  and  systems‐based  approaches  for  obesity  prevention  and  to 
potentially generate evidence for practice.  
• Despite a clear mandate  to be  innovative and  to not  fear  failure,  towns  felt under 











there existed  a wide  range or enabling  and disabling  factors  that  influenced each 
town’s ability to implement systems approaches. 
• Enabling  factors  included:  the programmes ability  to  stimulate engagement with a 
wide range of local stakeholders, the identification of leaders and champions within 
each  town;  the  provision  of  funding  acting  as  a  catalyst  to  continue  existing 
interventions and develop new ones 
• Barriers included: town leads having limited time and space to develop as ‘systems‐
thinkers’;  the  imposition  of  extremely  short  timetables  (for  programme  bidding, 
design  and  delivery)  impacted  on  the  ability  to  take  a  more  strategic  approach; 
towns  also  reported  that  they  would  have  liked  more  support  and  directed 
leadership at the national level; 
• Austerity measures  imposed as a  result of  the  recession  impacted on each  town’s 
ability  to  develop  sustainable  programmes.  Loss  of  funding  streams  led  to  staff 
redundancies,  particularly  at  management  level,  resulting  in  a  loss  of  knowledge 
skills and continuity. 
• Within  the  nine  towns  delivery  structures  were  not  often  geared  to  the 
implementation  of  systems  approaches  for  obesity  prevention.  Individual 
interventions were often developed and delivered in isolation which made it difficult 




The  findings suggest that  ‘whole‐town’ approaches are seen by  local public health  leaders 
and practitioners as a potentially important to way to reduce obesity prevalence in an area 
where progress has been challenging. As  such  the programme was welcomed as a  timely 
and important initiative.  











• an  assessment  of  whether  local  delivery  structures  are  suited  to  systems‐based 
interventions.  
The  study  has  important  implications  for  a  number  of  current  policy  initiatives,  notably 
Heathy New Towns, a series of demonstration projects recently  launched by NHS England 











hypertension,  type  2  diabetes  and  osteoarthritis  and  is  indirectly  associated  with  an 
increased risk of death through its role as a major risk factor for a range of chronic diseases 
such as cardiovascular disease and some cancers (Finucane et al 2011). In England the rapid 
increase  in  the  prevalence  of  overweight  and  obesity  has  resulted  in  the  proportion  of 
adults with a healthy Body Mass  Index (BMI) decreasing from 41.0% to 32.1% among men 
and  from 49.5%  to 40.6% among women between 1993 and 2012. There has also been a 
marked  increase  in  the proportion of adults  that were obese,  rising  from 13.2%  to 24.4% 
among men and  from 16.4% to 25.1% among women  (HSCIC, 2014). Costs to the NHS are 
estimated to be  in the region of £4.2 billion  in direct treatment costs, with wider costs to 




The  Government  Office  for  Science  Foresight  Report  Tackling  Obesities:  Future  Choices 
(2007) remains one of the most comprehensive  investigations of the drivers of population 
obesity. It highlighted that tackling the ‘obesogenic’ environment may be crucial in reducing 
population  obesity  prevalence.  An  ‘obesogenic’  environment  in  one  which  promotes 
sedentary behaviour and excess calorie  intake and thus one  important policy action could 
be  to  modify  the  environment  in  such  a  way  that  it  makes  ‘healthier  choices,  the  easy 
choices’  in  order  to  promote  a  healthy  diet  and  increase  physical  activity.  Systematic 
reviews of  the epidemiological evidence  suggest  that  some aspects of  the  food and built 
environment  may  be  associated  with  diet  and  routine  physical  activity,  for  example 
proximity to fast‐food outlets and grocery stores selling fruits and vegetables, green space, 
and walking  and  cycling  infrastructure  (Papas  et  al  2007,  Lovasi  et  al  2009).  In  addition 









Encouraging  the  development  of  healthier  lifestyles  through  improving  opportunities  to 
consume  a  healthy  diet  and  increase  physical  activity  is  thus  a  key  aim  of  public  health 
policy.    In 2008, and  in  response  to Tackling Obesities: Future Choices,  the Department of 
Health  (DH)  and  the  Cross  Government  Obesity  Unit  (CGOU)  initiated  the  Healthy 
Community Challenge Fund  (HCCF) as a key element of  the Healthy Weight, Healthy Lives 
Strategy. The HCCF was established  to pilot and  test a  series of  social and environmental 
interventions  aimed  at  tackling  the  ‘obesogenic’  environment  in  England  as  part  of  the 




The Healthy Community Challenge Fund  (HCCF) was  intended  to stimulate a  ‘whole town’ 
approach  to address  the environmental determinants of obesity by  testing and validating 
holistic  approaches  to  promoting  physical  activity  through  investments  in  infrastructure 
improvements that implement the lessons of a variety of programmes (e.g. Home Zones and 
Cycling Demonstration Towns), combined with galvanising local members of the community 
to  take  action  to  change both  food  and  activity habits,  following  the example  set by  the 
EPODE1 model.  The  fund  represented  a  £30 million  investment  over  a  three  year  period 



















for  implementation and also  local evaluation. Following a rigorous selection process  led by 








primarily a process evaluation of  the development and  implementation of  the HCCF. The 




implementation  at  the  programme  level  with  an  investigation  of  the  learning  from  the 
programme  as  a  whole,  rather  than  conducting  separate  evaluations  on  each  town’s 










5.  What  are  the  main  barriers  and  facilitators  to  the  successful  implementation  of 
interventions? 
6.  How successful is partnership working? 































We  conducted  a  process  and  implementation  evaluation  utilising  elements  of  realist 
evaluation. We employed a longitudinal qualitative methodology to collect primary data on 
programme implementation from a range of stakeholders at a national and local level. This 
work  was  supplemented  by  the  creation  of  an  extensive  (quantitative)  database  of 




The  nine  successful  ‘Healthy  Towns’  included  a  London  borough  (Tower Hamlets),  three 
large cities (Manchester, Portsmouth and Sheffield), two medium‐sized towns (Halifax and 
Middlesbrough),  one  metropolitan  borough  (Dudley),  and  two  smaller  provincial  towns 
(Tewkesbury and Thetford). Though  the  identity of  towns  is a matter of public  record we 
have  anonymised  the  quotes  utilised  throughout  this  report.  In  total  in  excess  of  305 
interventions  were  developed  and  managed  through  joint  partnerships  between  local 
authorities and the NHS across the nine towns and were primarily focused on promoting on 
a  healthy  diet  and  increasing  physical  activity  (see  Chapter  4).  Each  town  established  a 
programme  board  responsible  for  overseeing  the  development  and  delivery  of  the 
programme. Board  stakeholders  generally  included  representation  from  the primary  care 




Participants  in  the  study  were  purposively  selected  to  represent  national  policy  actors 








programme, with nobody declining  to participate. Data were collected  in  two waves  from 
the  same  group,  the  first  undertaken  between  July  and December  2010  and  the  second 
wave between October 2011 and April 2012. The  first wave  focused on  initial programme 
development and delivery and the second wave focused on sustainability and legacy of the 
programme.    The  breakdown  of  staff  included members  of  teams  that  contributed  in  a 
substantial way  to  the  initial HT bid  in  their  respective  towns  (n=6);  local board members 
who  contributed  to programme management  in  their  towns  (n=2); programme managers 
(n=9) and their successors (n=6); and intervention staff who were involved in implementing 
and delivering  interventions across  five  targeted delivery  themes  (n=49).  In addition data 
were  gathered  from  interviews with  two national policy  actors.  The  five delivery  themes 
were  physical  activity,  community  led  projects,  growing  projects,  healthy  urban  planning 
and active travel. 
 
2.2.1 Procedure    Interviews were semi‐structured, allowing the  interviewers to 
explore emerging themes as well as salient issues in relation to the programme (Spencer et 
al.,  2003.)  Interviews  discussed  the  development,  implementation,  running  and 
sustainability  of  the  programme.  This  included  questions  related  directly  to  programme 
governance,  staffing,  partnership  working,  management,  evaluation,  sustainability  and 
political or economic impact. Throughout the interviews stakeholders were asked to discuss 
any  barriers  and  facilitators  that may  have  influenced  the  achievement  of  each  stage  of 
programme development and  sustainability. The majority of  interviews were  face‐to‐face, 
with 6 conducted over the telephone. Interviews were conducted by the core research staff 
between July and October 2010, with a second wave of interviews conducted later between 
October  2011  and  February  2012.  The  second  wave  interviews  were  conducted  to  gain 
further  insight  into programme development over  time and  the potential sustainability of 
programmes post  funding.  Interviews  lasted between 50 and 110 minutes each and were 






2.2.2 Analytical approach  Interview  transcripts  were  coded  and  analysed  thematically 
(Boyatzis,  1998)  using  a  computer‐assisted  qualitative  data  analysis  software  program 
(NVivo10).  To  reduce  researcher  bias,  transcripts  were  independently  read  and 
independently  coded by  the  two  research  staff using  the broad  research questions as an 
initial coding  framework. Themes were  then discussed by  the  researchers  for comparison 
and  consistency  of  coding, with  dominant  themes  identified  and mutually  agreed.  These 
initial analyses were then explored with all investigators and staff with coding refined on the 
basis of group discussion. Throughout  the analysis  the  interpretation was  compared with 









and  update  this  information where  possible.    Each  intervention was  described  and  then 
coded  using  the  Behaviour  Change  Wheel  (Michie  et  al  2011),  a  framework  for  coding 
behaviour change interventions based on intervention functions and resulting policy. 
Three  researchers  familiarised  themselves  with  the  categories  and  definitions  of  the 
Behaviour Change Wheel as well as  the  theoretical content underpinning  the  framework.  
The primary activity of all of the interventions by intervention function and policy category 
were coded according to the coding categories detailed below (see Figure 1). We created a 
new  ‘unclassifiable’ code for  interventions that did not easily fit the given categories, or  if 






After  the  initial  coding,  all  of  the  interventions  coded  ‘unclassifiable’  that  had  sufficient 
descriptive  detail  were  second  coded  by  two  researchers.    Researchers  responsible  for 















To  assess  the  spatial  equity  of  the  delivery  of  these  interventions,  it  was  necessary  to 
identify the spatial extent of the infrastructural developments in relation to the distribution 
of  key  population  groups.  This  was  examined  to  identify  if  particular  groups  were 
advantaged or disadvantaged in terms of local provision. In addition, funding allocations per 
town  and  by  population  diversity  were  examined  to  see  if  successful  delivery  of 










Locations of physical  infrastructure were  identified and obtained  from  the Healthy Towns 
database  (see previous  chapter) developed  as part of  the overall programme evaluation. 
The database consisted of information extracted from reports and documentation provided 
by  programme  managers  from  each  local  area.  This  was  augmented  with  further 








healthy  lifestyles  (behaviours  which  positively  influence  health),  and  physical  activity 
(movement  and  exercise).  Classification  by  the  type  of  facility  provided  was  also 
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undertaken.  Interventions  included  advice/information,  cafe/food  co‐ops,  facilities  for 
cycling/walking  (e.g. cycle parking),  food growing, green gym/dance  studios, outdoor play 







to  the  rest  of  England;  the  percentage  unemployed  and  in  lower  quality  employment 
according to the National Statistics Socio‐economic Classification. 
 
Figure  1.  Example  of  healthy  towns‐funded  physical  infrastructure,  Middlesbrough. 
Example  of  Healthy  Towns‐funded  physical  infrastructure,  Middlesbrough,  displayed  on 






2.4.2 Defining populations    Two  populations  of  need  were  identified  for  each 
intervention.  Firstly,  specific  target populations were  identified  according  to  the  group(s) 
specified for each intervention in each area’s project initiation document. These were varied 
and  included,  for example, black and minority ethnic  (BME) groups, children  (various ages 
specified),  inactive/overweight  individuals  and  retired  households.  Each  intervention was 
aimed  at  between  one  and  six  target  populations.  In  order  to  identify  the  geographical 
distributions of these populations, data were obtained from the 2001 Census of Population 
in  England  and  mapped  to  the  smallest  possible  spatial  unit:  the  Output  Area  (each 
containing an average of 297  individuals). Estimates of obesity were only available at  the 





reviewing  evidence  from  the  equity  literature  and  considering  the  target  populations 
identified  by  each  Healthy  Town,  these  were  determined  to  be  four  population  groups 














































2.4.3 Equity analysis   Analysis  was  conducted  to  assess  the  equity  of  infrastructural 
provision  from  the  Healthy  Towns  programme  in  relation  to  the  locations  of  each 
population of need. Firstly, populations with  ‘good’ access  to  infrastructure were spatially 
identified. Good access was defined as  living within a  ten minute walk  (represented by a 
straight  line  distance  of  800m)  of  facilities,  a  distance  used  in  previous  analyses  of 
accessibility  based  on  how  far  people  are  willing  to  walk  to  access  services.  For  route 





















to  the  number  of  people  classified  as  having  good  access  to  interventions.  Towns were 
grouped  into  three  categories  of  population  size  based  on  natural  breaks  (small  17‐22K, 
medium 82  ‐132K,  large 195‐500K), and  the average amount of  funding  for  the  towns  in 
each  category  was  calculated  according  to  the  total  disadvantaged  population  and  the 
disadvantaged population with good access. 
 
The  geographical  diversity  of  disadvantaged  populations  was  explored  in  order  to 
investigate whether  interventions were better  located  spatially  in  those  towns with more 
clustered  population  groups.  Within  each  town,  the  geographical  distribution  of  each 
population  of  need  was  mapped,  and  a  Global  Moran’s  I  statistic  was  computed.  This 
produced an index value on a scale of ‐1 to +1, where +1 indicates clustering of population 
groups and  ‐1  indicates dispersion of population groups  (0  indicates random distribution). 
Index scores were divided into tertiles and the mean targeting ratios were compared across 










This  chapter  systematically  characterises  and describes  the delivered  interventions  in  the 
Healthy  Town’s  programme.  Interventions  are  coded  using  the  Behaviour  Change Wheel 
(BCW)  and  then  used  to  summarise  activities  across  the  nine  towns.    The methods  and 
coding processes are described in detail in Chapter 2.  
 
Nine  local  areas  were  awarded  Healthy  Town  status  and  received  funding  of  between 
£900,000 and just under £5 million from the HCCF between 2008 and 2011 (see table 1).  All 
nine Healthy  Towns produced  a  theoretical model  to underpin  the development of  their 





Healthy Town  Area Description Population HCCF funding (£)*

















Thetford  Small town  21,588 900,000 
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Healthy Towns  is  supported by evidence  that community based programmes,  such as  the 
Fleurbaix‐Laventie Ville Santé Study (FLVS), a nutritional and physical activity  information 
programme  set up  in Northern France 1992‐2007,  can  contribute  to  reducing overweight 
prevalence  (Romon  et  al.,  2008).    FLVS  was  the  precursor  to  the  ensemble  prévenons 





A  total  of  305  interventions,  encompassing  228  activities  commissioned  directly  by  local 
authority  and  NHS  partnerships  and  77  Community  Led  Projects  (CLPs)  developed  and 
delivered by local community groups, were developed across the nine Healthy Towns during 
the  funding  period  of  the  programme.    The  number  of  interventions  constituting  local 
Healthy Town programmes varied, ranging from 6 individual interventions in Manchester to 
81 in Middlesbrough.  Within the Healthy Towns programme there were 77 activities across 
three  local  areas  (Middlesbrough,  Tower  Hamlets  and  Halifax)  termed  ‘Community  Led 




the nine  towns by BCW category. An  illustrative example of each category  is given  in  the 
final column. Many interventions had multiple constituent components which is reflected in 
the higher totals for interventions compared to the preceding paragraph. The most popular 
interventions  were  enablement  (21.2%)  and  training  (20.2%),  followed  closely  by 
environmental  restructuring  (17.8%).  The  least  popular  were  coercion  (0%),  restriction 
(0.5%)  and  modelling  (1.2%).  The  resulting  policies  and  delivery  mechanisms  for  these 
interventions were predominately  service provision  (49.4%) and environmental and  social 
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Sheffield  E   P  I  C T R V M N U  100 (n=35)
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Grouping  the unclassifiable  interventions gave  rise  to  two new emergent  themes derived 
from the descriptions of the interventions (see Table 5).  It became obvious that there was a 
lot  of  preparatory  work  included  in  the  Healthy  Towns  programme,  particularly  for 
completely new projects, and  the  focus of  some  interventions was on  formative work  to 
facilitate  intervention  planning  pre‐implementation.    Preparatory  activities  (described  as 









in  increased  amounts of  interaction between  intervention participants.   We  assigned  the 
name ‘collective action’ to describe these activities.   Although these types of  interventions 








































(n  =  9)  of  Healthy  Towns  interventions  were  assigned  to  categories  that  are  not  linked 
according  to  the original BCW work  (Michie et al., 2011).    Incompatibility arose between 






innovative  approach  to  reducing  the  prevalence  of  obesity.    Thematic  analysis  of 





interventions.  The  summary  presented  here  demonstrates  the  dominance  of  ‘service 
provision’ interventions developed through HCCF funding.   
 





Additional  analysis  of  the  spatial  equity  of  Healthy  Towns  activities  (see  Chapter  5) 
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suggested  interventions were generally well  located  for  targeting  those with  the greatest 
need.     
Education  and  enablement  activities  exemplify  problems  with  the  categorisation  of 
interventions. The former is indicative of a structured learning experience and may not be as 





This  resulted  in  huge  diversity  of  target  population,  expected  outcome  and  operational 




documents  submitted by  each Healthy  Town  at  the  start  of  the programme.    There was 
considerable  variation  in  the  detail  and  structure  of  information  given, which may  have 
reduced  the  accuracy  of  the  coding  of  some  interventions  if  these  descriptions  were 





system of behaviour  change within  the  framework was useful  to  gain  an  insight  into  the 




method  to  categorise  interventions  such  as  Healthy  Towns,  a  programme  of  complex, 






programme.    The emergent  themes of  ‘collective  action’  and  ‘intervention preparedness’ 
may be useful in addressing some of the existing limitations of the framework and broaden 
its use for categorising and describing complex  interventions but capturing sufficient detail 
of  interventions remains an  issue.   Using the BCW to provide a comprehensive yet simple 





4.  Were  environmental  and  infrastructural  interventions  equitably 
delivered?2 
In this chapter we assess whether the physical  infrastructure  interventions were equitably 





We  assessed  the  spatial  equity  of  the  delivery  of  these  interventions  by  identifying  the 
spatial  extent  of  the  infrastructural  developments  in  relation  to  the  distribution  of  key 
population  groups.  We  examined  whether  particular  groups  were  advantaged  or 
disadvantaged  in terms of  local provision.  In addition, funding allocations per town and by 
population  diversity  were  examined  to  see  if  successful  delivery  of  interventions  varied 
according to the funding context. The evaluation considered the possible existence of trade‐
offs whereby  interventions aimed at more than one population group, may have favoured 








(3%)  as  ‘healthy  lifestyle’  (e.g.  advice  centres  and  information  trails).  The most  common 






















































Small  1.05   59  63  1538  1590  237  249  666  693  272  283 
Medi
um  3.07  20  29  240  288  79  116  203  299  95  134 








above  unity  suggesting  that  infrastructure  tended  to  be  positioned  in  areas  where  the 
associated  target population  group  lived. However,  few of  the estimated  targeting  ratios 
were  statistically  significant. While  the  targeting  ratio  for  interventions  targeted at  socio‐
economically  disadvantaged  populations  showed  the  highest  statistical  significance 
(targeting  ratio  1.27,  95%  CI  1.17  to  1.37,  p<0.001),  the  largest  targeting  ratios  were 
observed for social housing households (2.16, 95% CI 1.26 to 3.05) and resident adults (1.48, 
95% CI 0.97 to 2.00). When targeting ratios were examined in relation to the four identified 
generally  disadvantaged  population  groups  (Figure  3),  the  ratios  were  all  above  unity, 
suggesting  that  the  locations of  infrastructure  tended  to  favour  these groups even  if  they 
were not necessarily the target population. Indeed, a comparison with Figure 2 shows that 











that  the majority  of  average  ratios were  above  unity,  suggesting  that  these  populations 





There  was  no  evidence  that  overall  population  clustering  was  associated  with  targeting 
ratios  (Table  3). However, when  disaggregated  by  population  group,  there was  evidence 
that  targeting  ratios were  lowest  in  the most  clustered populations  for BME populations, 
whilst for socio‐economically disadvantaged populations the highest ratio was observed  in 
the most clustered tertile. 









All  359.9 367.5 371.5  0.83
BME  111.2 96.9 72.3  <0.001
Children  82.1 98.3 96.3  0.18
Socio‐economic disadvantage  85.7 73.5 111  <0.001
Retired households  81.4 98.2 94.1  0.2
Notes: 1Kruskal‐Wallis test 
The average  targeting ratio, according  to mean rank, was significantly associated with  the 
number of target groups for each intervention (p = 0.003), although the highest mean rank 







of  funding  received.  This  was  most  statistically  significant  for  socio‐economically 
disadvantaged populations, which  is  in keeping with the evidence that some of the towns 
specifically identified generally disadvantaged areas to be targeted in their project initiation 






population  groups  was  not  associated  with  the  success  of  spatial  targeting  in  general, 
although  areas with  the  high  concentrations  of  socio‐economically  disadvantaged  groups 
did experience highest  targeting  success. This  illustrates how  infrastructure providers  can 
face  particular  challenges  in  areas  where  populations  of  need  are  not  concentrated  in 




local  context,  as  recommended  by  UK  guidance,  suggested  that  the  Healthy  Towns 
intervention was operating as  it was  initially  intended  in  this  respect. Thus,  incorporating 
spatial equity analysis into the process evaluation of an environmental intervention allowed 
us to examine if the resources were directed to the most appropriate locations, a question 
which  is  appropriate  to  the  current  early  stages  of  an  intervention  such  as  the  Healthy 
Towns  programme.  This  is  important  in  the  context  of  evaluating  environmental 
interventions,  as  health  inequalities  (and  therefore  population  need)  vary  spatially  and 
therefore need  careful  spatial planning  to ensure  intervention  success. The  findings  from 
this  initial  analysis  may  inform  subsequent  evaluation  stages,  providing  explanation  for 
outcomes,  impacts  and  costs/benefits  that may  otherwise  not  be  detected:  our  findings 
suggest that  if the Healthy Towns programme  is not successful and health  inequalities are 
not  reduced,  it  will  be  for  reasons  other  than  poor  spatial  planning.  Indeed,  qualitative 
evaluation  of  the  implementation  of  the  Healthy  Towns  programme  has  suggested  that 
these  reasons  may  include  insufficient  time,  lack  of  evidence  and  poor  alignment  with 
national priorities. We have generated new knowledge  in the form of explicit, transparent 




was based on distances commonly used  in  the  research  literature, although  some people 
will walk  further  to  reach  certain  amenities, whilst  others will  be  less mobile.  In  reality 













We have established  that  infrastructure provision  from  the Healthy Towns programme  in 
England  was  generally  spatially  equitable  in  that  it  was  located  in  areas  of  highest 
population  need,  suggesting  that  in  contrast  to  the  literature  on  environmental 
disamenities, disadvantaged populations do not necessarily  lose out when environmental 












In  this  chapter  we  report  findings  related  to  programme  theory  and  early  intervention 
development. We investigated how key informants understood and ‘theorised’ the Healthy 
Towns  approach  to  obesity  prevention  policy,  and  how  these  ‘theories’  were  then  
translated  into practice. We then reflect on how  far  interpretation and  implementation of 




Participants  were  purposively  selected  to  represent  local  programme  management 
members, and key national policy actors  involved  in  the development and delivery of  the 
programme. The final sample included nine programme directors, nine board members and 
two national policy actors. In the six towns where programme directors were not involved in 





were  specifically asked about  their understanding of  the  ‘obesogenic environment’, what 
they thought of national support and guidance offered  for  intervention development, and 
how  the  approach  promoted  by  the  fund  informed  the way  the  local  programmes were 
designed and developed. Analyses were guided by two core research questions: (1) how had 













Findings  suggest  that  there  was  a  clear  disconnection  between  how  a  ‘systems‐based’ 
environmental approach to obesity prevention was theorised by informants, and what was 
then  implemented  in practice. Despite having a general theoretical understanding of what 
such  an  approach  might  entail,  informants  in  the  nine  towns  instead  described 
implementation  in  terms  of  delivery  of  a  traditional  multi‐component  approach,  which 
excluded  references  to  the  key  characteristics  of  systems,  such  as  complexity.  It  was 
suggested that a greater steer and some supplementary support from central government 








with  within  a  broader  ‘systems’  framework.  Taking  such  a  perspective  would  allow 
policymakers and practitioners to learn how different elements of a programme focused on 
environmental approaches to prevention would work individually, in relation to each other, 
and  as  a  whole  ‘system’.  At  the  same  time,  the  acknowledged  need  to  develop  a 




However, despite  the  intention  to  implement a  ‘systems’ approach,  there was a  lack of a 
“shared understanding”  about how  to  communicate  this  in  the policy  context of Healthy 
Weight, Healthy Lives. Thus, there appeared to be difficulties reconciling the aspiration to 










though  related, ways  that mirrored  the  articulation  of  this  approach  in Healthy Weight, 
Healthy  Lives.  Though  the  dominant  narrative  was  holistic,  describing  a  ‘system‐wide’ 
perspective,  other  informants  expressed  a  more  reductionist  approach  centred  around 
isolating  single or multiple environmental or other determinants of obesity as  targets  for 
action. 
 
‘System‐wide’  perspectives  were  primarily  expressed  through  references  to 
interrelationships  between  elements  of  the  ‘obesogenic  environment’,  as  well  as 
interactions with the wider context: 
 
    The  ‘obesogenic  environment’,  it  is  not  just  the  physical  environment,  it  is  about  the 
physical,  it  is  about  the  social,  the  psychosocial,  all  of  those  things  influence  our 
environment.  It  is almost  like  remapping  the wider determinants of health  really, but you 








This  perspective  was  often  accompanied  by  references  to  a  multi‐scale  view  of  the 
‘obesogenic environment’  that emphasised  the broader context  in which particular  towns 
were located: 
 





    You know, C  [name of  local area]  is much  like other  [places]  in  the country  in  the sense 
that  a  lot  of  these  elements  of  society  are  nationwide  rather  than  locally  specific. 
(Programme manager, Local area C). 
 




While other  informants  referred  to  the  various elements  that  comprised  the  ‘obesogenic 
environment’,  references  to  interactions,  feedback  loops  and other  key  characteristics of 
systems, such as complexity, were noticeably absent from these descriptions: 
 










Informants  instead  emphasised  an  approach  taking  a  “simplistic  view”  rather  than  one 
which embraced complexity,  focused on  identifying specific  risks  that are hypothesised  to 
contribute directly to an obesity‐promoting local environment. 
 
5.2.3 Translating theory into practice    Despite the majority of  local  informants 




    We did put a  lot of effort  into  trying  to  join up  the different  interventions, and we have 
project  leads meeting  regularly,  so  some of  them have developed  strong connections. But 
otherwise  it  falls  to  the  central  team  to  knit  all  that  together,  and  that’s  quite  a  big 









sure  they  deliver”.  This  organisational  focus  on  the  delivery  of  individual  programme 
















Approaches  adopted  under  the  banner  of  the  programme  also  included  existing  health 
promotion and physical environment  interventions, and  it appeared that respondents had 
















cooking  classes,  so  if  people  come  for  one  lifestyle  behaviour  change,  we’re  going  to 
capitalise on that one; and while people come for the cooking classes—whatever service we 
are  doing  on  the  physical  activity.  So  we’re  trying  to  capitalise  on  the  two  behaviours, 
because you cannot separate out one  from the other.  (…) And now that we have changed 
the environment physically we need  to change  it philosophically, but we cannot change  it 





‘systems’ approach  to obesity prevention might  involve. However,  in  terms of delivery, a 
traditional  multi‐component  approach  to  implementation  and  practice  was  described. 
References  to  key  characteristics of  a  ‘systems’ perspective,  such  as  complexity,  synergy, 
feedback,  and  interaction  between  programme  components  or  the  wider  context,  were 
almost entirely absent in descriptions of programme delivery. 
 
5.2.4 Theory versus action    As outlined  above,  for  the most part,  the nine  towns 
did not adopt a true ‘systems‐based’ environmental approach. There appeared to be a gap 
between  thinking  about  such  an  approach  and  implementing  it  in  practice.  Informants 





for  differences  in  interpretation  of  the  aims  of  the  programme.  Proposed  approaches  to 
tackle the ‘obesogenic environment’ varied in nature, and ‘systems‐based’ approaches were 
not  articulated  in  the  majority  of  first‐stage  applications.  At  the  second  stage  of  the 
tendering process,  innovation and diversity were  favoured as  key attributes of  successful 
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bids,  in order  to generate evidence on how best  to  tackle  the  ‘obesogenic environment’. 
This  situation  was  echoed  by  key  actors  in  local  areas  who  referred  to  uncertainty 
surrounding  the  idea of an  ‘environmental’ approach  to obesity prevention.  In particular, 








    Although  this national programme was about  testing  the  environmental approaches  to 
tackling obesity, which for me meant things  like Foresight [Tackling Obesities] and some of 
the NICE guidance material,  it  felt  like quite a  lot  of  the programmes  chosen were more 





environmental  interventions  to prevent obesity within  a broad  ‘systems’  framework. Our 
results demonstrate  important differences between how  informants  theorised a  ‘systems’ 
approach,  and  how  this was  then  translated  into  practice. Despite  articulating  a  general 
theoretical understanding of what a ‘systems‐based’ approach to obesity prevention might 
entail, in practice towns instead tended to rely on more ‘traditional’ multi‐component risk‐
factor  based  approaches  to  programme  delivery.  Only  one  town  could  be  said  to  have 





5.3.1 Clarity and uncertainty      Informants  emphasised  uncertainty  about  the 
aims and objectives of the programme at both the national and  local  level. At the national 
level  this  included  a  limited  ‘shared  understanding’  between  policymakers  about what  a 
‘systems‐based’ response to obesity might be. Although policy documents such as Healthy 
Weight, Healthy Lives advocated a ‘joined‐up’ strategy, there was limited existing guidance 
about how  this  should be  achieved  in practice.  In  addition  the Guidance  for  Local Areas, 
(Cross‐Government Obesity Unit, 2008) an appendix to Healthy Weight, Healthy Lives which 
was  intended to clarify this strategy, presented “the delivery chain”  in a structured,  linear 
and  hierarchical  way,  which  did  not  correspond  to  the  ‘systems‐based’  environmental 
approach described in the Tackling Obesities. This highlighted as a problem by informants in 
each of  the  individual  towns, who would have benefited  from  a  greater  steer  and  some 
supplementary  support  from  central  government  on  how  ‘systems‐based’  environmental 
approaches  should be designed and  implemented. As a  result  there was uncertainty over 
what programmes and interventions should have been prioritised and developed as a result 
of the fund, which  in turn  led to a reliance on  less risky and more traditional  interventions 
and modes of delivery. 
 
5.3.2 Translating ‘systems’ thinking    Overall,  informants had a broad understanding 
of the main elements of an environmental approach to obesity prevention, but this was not 
matched  by  their  articulation  of  ‘systems  thinking‘.  Instead,  this  articulation  reflected  a 
more  linear  and  established  ‘risk‐factor’  approach,  whereby  the  task  was  to  identify 
individual environmental determinants of diet and physical activity and  then develop and 




interactions  between  interventions,  non‐linearity,  multiplier  effects,  phase  shifts  and 
feedback  loops  (Shiell  et  al.,  2008)  and  little  evidence  of  these  abstract  ideas  being 
implemented  in practice.  In part, this may have been due to  insufficient time for teams  in 
local areas to think through the strategies for developing and implementing the programme 
(Goodwin  et  al.,  2012).  This  finding  mirrors  much  of  the  current  research  and  policy 
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literature  on  ‘systems  thinking’  in  public  health, which  tends  to  focus  on  developing  the 
underlying concepts around ‘systems’ thinking, (Hawe et al., 2011 and Diez Roux, 2012) but 




Healthy  Community  Challenge  Fund  was  presented  as  an  opportunity  to  shift  obesity 
prevention  from  an  approach  focused  purely  on  the  individual  to  one  which  included 
environmental  and  population‐level  strategies. While  it  is  apparent  that  a  true  ‘systems’ 
approach  was  not  implemented  in  the  programme,  towns  did  seize  the  opportunity  to 
develop  and  deliver  environmental  programmes  and  interventions  which  represented  a 
clear break from past practice. The aims and objectives of the Healthy Community Challenge 
Fund were seen as  important, and  there was an appetite  to deliver  them; but  the  results 
reported here suggest that policymakers need to produce clearer articulation of the policy 
vision  in situations where this  is substantially different from approaches undertaken  in the 
past. 
 
This has  implications for the current  ‘localism’ policy agenda  in the United Kingdom which 
decentralises decision‐making and responsibility for the delivery of public health and other 
services  to  local  areas  (Department  for  Communities  and  Local  Government,  2010). 
Understandably towns responded to the complex, daunting and risky task of implementing 
a  system  change  to affect a health outcome via a  set of  complex and poorly understood 
causal pathways by relying on existing approaches.  In this context  it may be  important for 
central  government,  in  the  future,  to  provide  the  tools,  knowledge  and  intelligence  to 
support the local delivery of true ‘systems‐based’ approaches in order to avoid uncertainty 








promoted  by  researchers  and  policymakers  as  solutions  to  the  obesity  epidemic 
(Government  Office  for  Science  al.,  2007,  National  Institute  for  Health  and  Clinical 
Excellence,  2012).  Much  of  this  work  has  focused  on  theorising  a  ‘systems’  approach; 
however our results identify clear challenges to implementing these theories and policies in 
practice. Though towns had some understanding of what was required from the spirit and 
ethos of  the Healthy Community Challenge Fund,  there  remained a degree of uncertainty 
over programme content and delivery. This resulted in towns retreating back to traditional 
multi‐component  approaches  to  prevention.  When  implementing  ‘systems‐based’ 
approaches, local practitioners would benefit from a clear policy vision at a national level in 
order to reduce uncertainty over the ‘what’ and ‘how’ of delivery, along with sufficient time 









still  in  its  infancy, where  the  rapid  development  of  policy may  outpace  the  evidence,  or 
where there  is a particular policy  impetus to be seen to  ‘get things done’  (Petticrew et al, 
2004). 
With these broad questions in mind, this chapter presents findings gathered from interviews 
designed  to  collect  information  from  the  key  stakeholders  in  the  development  and 
implementation of the Healthy Towns programme at the national and local level. The aim of 
the  chapter  is  to  first  examine  how  evidence  was  sourced  and  used  for  programme 
development, and second  to assess  the potential  for  the programme  to contribute  to  the 
evidence base on  the effectiveness of environmental  interventions  in  tackling obesity and 




Participants  were  purposively  selected  to  represent  successful  HT  bid  and  management 
teams and key national policy actors  involved  in  the  implementation of  the HCCF and  the 
allocation of HCCF funds.   The final sample  included nine HT programme directors, nine HT 
board members, and  two national policy actors.  In  six  towns where programme directors 
were not involved in programme development from the bidding and initial implementation 












well  as  salient  issues  in  relation  to  the  HT  programme.  Interviews  with  stakeholders 
included questions surrounding the use of evidence in the development of HT interventions 
and the potential for the generation of evidence that might contribute to  local or national 
policy.    Interviews with policy  actors  explored  the  role of  evidence  in  the  genesis of  the 
programme,  the  aims  of  the  bid  and  selection  process,  and  requirements  for  evidence 







development,  and  the  stimulation  of  innovation?  [3]  What  was  the  HT  programmes’ 
capacity  for  evidence  generation  in  order  to  inform  policy  and  develop  and  refine 
environmental  interventions  to  tackle  obesity?  Interview  transcripts  were  coded  and 
analysed thematically.   Transcripts were read and coded by the two  lead authors  (DG and 
SC),  using  the  broad  research  questions  as  an  initial  coding  framework.  Codes  were 





basis of group discussion. Throughout  the analysis  the  interpretation was  compared with 













the  evidence  base  in  terms  of  how  best  to  do  that  is  very,  very  poor,  there’s  no  model 









“Well as  I say some  things definitely did have evidence,  like  the standard  transport,  travel 
data and in terms of accidents, travel to school, the high ratio of car‐borne or whatever. So 
there was evidence there to support some projects, but I don’t know how strong an evidence 
base was  for all of  those projects.  I  suspect not  fantastically  strong and  that’s  something 




6.2.1 What is considered as evidence?  Towns  considered  three  main  sources  of 
evidence to  inform bids and  intervention development.   The  first was anecdotal evidence, 
primarily  produced  within  each  town  and  largely  based  on  local  evaluations  of  existing 
interventions and previous public consultation.   The second source was  local routine data, 
such as  those  from  travel  surveys or  the National Child Measurement Programme, which 
were  used  to  identify  gaps  in  existing  provision.    Thirdly,  national  policy  and  guidance 
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documents  such  as  the  Foresight  report,  Healthy  Weight,  Healthy  Lives,  and  National 
Institute  for Health and Clinical Excellence  (NICE) guidance were examined  to ensure  that 








“From  reviewing  the  available  evidence  at  the  time,  we  recognised  that  walking‐based 
interventions were  said  to be quite promising, active play  similarly with children. Growing 
your own fruit and veg was something else we were keen to explore, although I don’t think 











“We’ve got quite a big  food team  in the city, working  in health  improvement, so they had 
done quite a  lot of work on  some of  the  interventions which we expanded.  So  there was 








Town  bid  managers  applied  concepts  and  approaches  that  had  been  implemented 
elsewhere  in  England  or  were  currently  taking  place  in  their  own  towns  to  inform 
intervention development. They predominantly relied on anecdotal evidence – which they 
considered  abundant  and  influential  –  in  governing  their  bid  development,  even  though 
these data could not  support  robust  inferences  regarding what  the  likely effect on health 
outcomes might be.  For example,  the  case  for expanding existing programmes where  an 
infrastructure  was  already  in  place  was  enhanced  by  the  individual  experiences  and 




6.2.2 An innovation – evidence paradox?     Because  one  of  the  aims  of  the 
programme was to pilot  innovative  interventions, some  interviewees described the unique 




towns, many were also aware of  the political need  to  implement  interventions  that could 
not  be  seen  to  fail  and  could  produce  favourable  outputs.    In  the  initial  bidding  and 
implementation  process,  the  Department  of  Health  (DH)  advocated  for  innovation  in 
programme development  and piloting, while  also  requesting details of potential outputs.  
This  collation  of  detailed  information  on  anticipated  intervention  outputs was  viewed  as 






or  four of them that were put  in the country, but there  isn’t any real evidence base to say 
‘Spend £150,000,  that outdoor  facility will work.’ But  the Department of Health had been 




the  opportunity  to  be  more  physically  active,  if  you  promote  it  right,  if  it  comes  with 










“We have had  it emphasised to us over and over again that this  is a pilot, we  just want to 
see how  it progresses, we’re  learning  from  this.   But actually my  instinct  told me  that at 
some point it was going to be about bums on seats, which actually has happened because it 









let’s  learn  lessons  from all of this’, yeah that was one of their angles which was great, we 
were very much in favour of that.  However on the other side the same people were saying 




“We want  to  know what  your outcomes are…  I  think, we all  struggled with  that because 
what we were saying is, ‘you can do pilots and tests and what doesn’t work is as important 









addition  to  using  evidence,  it was  expected  that  evidence would  also  be  generated.  The 
sheer heterogeneity of developed interventions made it difficult to for towns to synthesize 
findings across  their programmes,  reducing  the opportunity  to evaluate programme  level 







what we  expect  the  evaluation  to  look  like.’ We  know  that  there  are  individual  nuances 











you  can  appreciate  it’s  a  real  challenge  because  we’ve  got  something  like  30  different 






(e.g.  attendance  figures)  as  realistic outcomes  to  assess  in  the  time  available.    They  also 
viewed the generation of such data as a unique opportunity to produce  local evidence on 
what worked  to assist with  future  intervention selection.     Even  if  interventions were not 
successful,  the  evidence would  still  provide  a  learning  opportunity  and  help  ensure  any 
mistakes were not repeated in future interventions.   
 
 “Obviously with all  the budget  cuts,  I  think  it will help us  to be very  clear about how we 
choose to spend our money in the future. So it will actually enable us to be clear about what 
really works well and using that as evidence for why we should do things and why we should 







we wanted as  long as we’ve  learnt  from that, the success will be our  learning and making 











a  learning  programme  intended  to  generate  evidence  to  inform  and  substantiate  future 
community‐based  initiatives  for  obesity  prevention,  and  stakeholders were  aware  of  this 
imperative. Overall stakeholders viewed the timeframe for the programme as ambitious and 
too  short  to  produce  robust  evidence  of  effectiveness.  While  stakeholders  considered 
changes  in obesity prevalence  important, evaluation of  impact was considered difficult  to 
report during the  funding period. Timeframes were considered to be too short, and there 
was  a  desire  among  some  stakeholders  for  support  longer  term,  and  for more  carefully 
considered  impact evaluations  that would provide more opportunity  to better assess  the 
health impact of the programme.  
 
“What  really  is  the  impact of what you’ve done?  […] We  can model answers  saying oh  it 




















said, well, we’ve  got  a  good  evaluation, we would  love  to  continue  our  evaluation  over 
another five… we’d like to do this survey even every other year, for another three times […] 
and  that  would  give  us  maybe  a  five  to  ten  year  evaluation.  We’ve  got  a  three  year 
evaluation which is possibly skewed because the activities are on‐going at the time we were 







and observational  evidence.  The programme was  considered  an opportunity  to  trial new 
and innovative approaches, but found it hard to predict likely specific health impacts. Towns 
felt  that  they  should  be  adopting  an  evidence‐based  approach  but  this  was  sometimes 
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viewed as being  in conflict with  the  secondary aim of evidence generation.   Stakeholders 
believed  there were missed opportunities  to develop  the existing empirical evidence base 
due to relatively under developed evaluation plans and the short time scales involved.  
 
6.3.1 The existing evidence base     Accounts  of  the  evidence  sourced  to  support 
programme  development  suggests  that  stakeholders  agreed  there  were  limited  national 
resources and an  incomplete evidence‐base on community and environmental approaches 
to reduce obesity prevalence. There  is a need to  identify and generate ‘trusted’ sources of 
evidence  for  effective  interventions  that  are  transferable  to  other  contexts  beyond  the 




6.3.2 The innovation and evidence paradox    Towns  felt  there was paradox between 
the call  for  innovation and piloting  in  the HT programme, and a  requirement  for detailed 
reporting of expected outputs and targets where they felt the likely effects were unknown.  
While stakeholders did not dispute the need for evidence generation, the expectation that 
they should produce detailed evidence of  ‘success’ or  ‘impact’ of  innovative  interventions 
that were primarily designed to be formative was seen as difficult.   
This  was  compounded  by  the  programme  spanning  a  change  in  government  which 
inevitably resulted  in a shift  in  local and national priorities and funding.  In an environment 
where  there was  increasing  competition  for  resources,  town  felts  that  this  increased  the 
pressure to deliver ‘successful’ programmes in order to protect their activities. 
 
6.3.3 Generating evidence: addressing time and tension    The programme placed  a 
special  focus  on  its  potential  to  generate  an  evidence  base  for  the  effectiveness  of 
environmental interventions in a policy area where there has been a lack of evidence.  While 
reducing  the  population  prevalence  of  obesity  is  a  central  goal  of  public  health  policy, 






allocated  to  plan  and  implement  research  as  a  major  drawback,  with  evaluations  often 
starting after interventions had been introduced precluding robust outcome evaluation.   
 
Stakeholders  would  have  liked  greater  guidance  from  the  DH  on  what  constituted 
acceptable outputs  in  evaluating  the  effectiveness of  town programmes  in order  to help 
further synthesise evidence and practice across the nine towns.  Furthermore, stakeholders 





for  the  collection  of  baseline  data.  Sufficient  time  to  properly  design  and  conduct 
evaluations  that  assess  the  impact  of  population  interventions  on  the  health  of  local 
communities  should  therefore  be  built  in  to  the  policy  process.    However,  while 
interventions  should  be  routinely  evaluated  in  order  to  ascertain  whether  they  are 
appropriately  implemented,  and  are  achieving  the  expected  outcomes,  careful 




meant  it  would  be  extremely  challenging  to  synthesize  all  findings  across  the  entire  HT 
programme,  the  outlook  for  local  learning  was  still  considered  good.  HT  stakeholders 
believed  the opportunity  to develop  interventions within  their  towns,  combined with  the 
funding  for  evaluation,  was  a  positive  step  in  obesity  prevention.    Supplementary 





learning  has  been  proposed  by  recent  national  obesity  policy.  Local  evaluations  are  thus 





The development of  innovative population‐level programmes  to  tackle obesity  is beset by 
tensions and contradictions. The mantra  is that programmes and policies should be based 
on  evidence  of  effectiveness,  but  often  policy  implementation  is  hampered  by  a  lack  of 
evidence of what works, and instead is driven by a political imperative to ‘do something’. If 
innovation  is advocated by policy‐makers,  then  innovative programmes and  interventions 
should  not  be  unduly  constrained  by  the  demands  of  evidence‐based  practice,  but  be 
implemented in such a way that the impacts of ‘risky’ programmes and interventions can be 
meaningfully evaluated in order to contribute to developing the evidence base.    
The  Healthy  Towns  programme  was  viewed  as  an  opportunity  by  stakeholders,  but 
development  was  hampered  by  the  lack  of  an  evidence‐base  on  the  effectiveness  of 
environmental  interventions.  Towns  were  generally  positive  about  the  possibility  of 
generating  locally  specific  evidence  through  evaluation  to  inform  local  level  planning.  
However the potential for evidence generation and synthesis across the entire programme 
would  have  been  greater  if  intervention  development  and  evaluation  had  been  better 
aligned.    Future population‐level obesity programmes  should build  in  the necessary  time 
and commitment  to  robust evaluation  that  includes an assessment of what outcomes are 
deemed important for policy and practice prior to programme implementation.  The current 
findings pose  a number of  challenges  as  to how best  to develop  and  support  evaluation 
capacity in future interventions in order to foster knowledge translation practice, as without 
appropriate processes to develop the evidence base then this will be slow to develop and 















successful  towns  to  represent  stakeholders  who  were  involved  in  the  planning  and/or 
delivery of the programme. Towns were aware an evaluation of the programme would be 
conducted at the outset and as part of the funding agreement were required to participate 
in  the evaluation where possible. The  final  sample  included 72 participants who were all 
involved at different  levels and stages of their respective town’s programme, with nobody 
declining  to  participate.    The  breakdown  of  staff  included  members  of  teams  that 
contributed  in a substantial way to the  initial bid  in their respective towns  (N=six); 2  local 
board members who contributed to the management of the HT programme  in their towns 
(N=two); programme managers (N=nine) and their successors (N=six); and intervention staff 
who were  involved  in  implementing  and  delivering  interventions  in  five  delivery  themes 




well  as  salient  issues  in  relation  to  the  programme  (Spencer  et  al.,  2003.)  Interviews 
discussed the development, implementation, running and sustainability of the programme.  








working,  management,  evaluation,  sustainability  and  political  or  economic  impact. 




The  majority  of  interviews  were  face‐to‐face,  with  6  conducted  over  the  telephone. 
Interviews were conducted by two of the authors (DG and ES) and one other member of the 
research  team  (FM)  during  July  and  October  2010,  with  a  second  wave  of  interviews 







Interview  transcripts  were  coded  and  analysed  thematically  using  a  computer‐assisted 
qualitative data analysis software program (NVivo10). The thematic analysis was guided by 
the five core principles for tackling obesity (Government Office for Science, 2007; Kopelman, 















authors  (DG  and AJ), using  the broad principles  as  an  initial  coding  framework.    Themes 
were  then  discussed  by  DG  and  AJ  for  comparisons  and  consistency  of  coding,  with 
dominant  themes  related  to  the  five  core principles  then  identified and mutually agreed.  
These  initial  analyses  were  then  explored  with  all  authors,  with  the  two  lead  authors 
refining  the  coding  on  the  basis  of  group  discussion.  Throughout  the  analysis  the 





Stakeholders  discussed  the  processes  involved  with  the  development,  implementation, 
running and sustainability of  the HT programme.     The  following outlines  the key barriers 
and  facilitators  impeding  the  implementation  of  a  systems  approach  as  identified  from 
interviews with stakeholders organised under Kopelman’s (2010) principles.  
 
7.2.1 A  system‐wide  approach,  redefining  the nation’s  health  as  a  societal  and  economic 
issue 
Healthy Towns engaged with a variety of organisations that view health (including obesity) 
as  a  primary  concern  in  addition  to  those  that  consider  this  as  a  secondary  outcome. 





‘It’s  got  public  health,  it’s  got  children’s,  it’s  got  local  councillors,  it’s  got  the 
physical activity side of  the council, we’ve got some academics, and  it’s saying 






approach.    In particular, some  towns  found  it hard  to effectively  link programme strands, 
because the delivery structure (including the workforce) failed to adapt and put too much 
emphasis  on  individual  programme  outcomes  (e.g.  attendance  figures). One  programme 
manager described the challenges of linking different programme themes and components 
within the current system of delivery:  
 ‘We did put a  lot of effort  into trying to join up the different  interventions, and 







The  limited timescale from the  initial bid to the  implementation phases of the programme 
resulted  in  a  number  of  procedural  barriers.    These  included  the  administration  of 
programme funding and the availability of resources.   As one of the programme managers 
described, this was a particular barrier with new active travel initiatives and community led 
projects  that were  reliant on  the  local authority and political procedures  to gain  required 
resources for projects to begin:  
 ‘The actual administration  of  the  system,  of  the  scheme was quite  onerous.  I 
don’t think we realised how difficult that would be simply because we didn’t have 
anything to start with, we had to create it from scratch […] somewhere down the 










that  the  tight  timescales  to  start  implementation  of  the  programme  impacted  the 
opportunity to plan and develop synergy between projects:  
‘The  other  thing  that  could  have  been  slightly  better  is  that  because  of  the 
timescale, when  the  bid went  in,  it went  in  as  a  group  of  projects  and we’ve 
actually had to build the synergy between them, after we got the money.   And 
again  ideally had we had a bit more  time we would have  scrutinised all  those 
elements a bit more. I think we’d have had something that started out as being 
cohesive  rather  than  something  that  once  we’d  actually  got  the  money  and 
started  the  projects  we  had  to  build  that  cohesive  nature  into  it’    (HT  A, 
programme manager) 
 











One of  the  facilitators  for  the programme  governance was  that  each  town  established  a 
programme board to oversee and ensure delivery of the programme.   Board stakeholders 
generally  included  representation  from  the  Primary  Care  Trust  (PCT),  local  authority, 
voluntary and community and academic sectors. One programme manager emphasised the 







from the NHS.    It’s chaired by the  joint director of Public Health, we’ve got the 
lead Councillor for health and wellbeing as well.’ (HT B, programme manager) 
 
Despite  the  emphasis  to  develop  the  obesity  agenda within  the  towns,  one  of  the main 
barriers was that programme delivery took place during a time of government change and 
significant budget  cuts within  the public  sector.    This  resulted  in many of  the  services  in 
towns being reduced, or ceasing to exist, resulting  in staff redundancies and a  loss of skills 
and  capacity within  the  area.    It was  identified  by  stakeholders,  that  a  system  to  tackle 
obesity did not work without the right people and right skills; budget pressures meant the 
loss  of  many  key  stakeholders  involved  not  just  in  the  HT  programme,  but  across  local 
authorities.  The following programme manager expressed the impact of staff losses, while 









 ‘We  have  had  several,  I  suppose, major  hiccups,  certainly where  it  comes  to 
funding, because what’s going on nationally, you  just think  ‘oh, there might be 
money’ every time there’s a slight hiccup and there’s this question ‘is the funding 
coming  down?’  all  the  public  sector  partners  just  go  ‘stop’  which  means  the 
project goes stop start stop start stop start stop start stop start. […] I think if we 
set  it up again, we would… and  it was  in one of the models that we  looked at, 
you need  to  set  it up as an arm’s  length organisation where  the public  sector 
buy‐in and say “yes, we’re  involved, here  is  the money, get on and deliver  it”.’ 
(HT G, programme manager) 
 
Lastly,  there  was  a  lack  of  data  from  the  interview  analyses  to  report  on  whether 
‘accountability’ was considered within  the programme.   While  the production of evidence 
was  a  requirement  of  the  programme,  interviewees  did  not  comment  on whether  these 
figures were attributed to any personnel, programme or even ‘town‐wide’ accountability.  
7.2.3 Engagement of stakeholders within and outside government    The  funding made 
available for  interventions managed by  local organisations proved to be a strong facilitator 
for  engaging  key  stakeholders  to  the Healthy  Towns  programme,  particularly  among  the 
third  sector.    One  programme  manager  explained  how  the  funding  had  attracted  new 
partners to the programme: 
 ‘You  know  people  have  been  banging  on  our  door  because we  are  a  healthy 
town  now,  seeing  if  we’ve  got  money,  and  that  enables  us  to  look  again  at 




Although  the  engagement  of  stakeholders  was  widely  reported  across  the  programme, 
there  were  instances  where  the  organisational  and  political  processes  of  central 
organisations  (particularly  those within  the  local authority) were not adaptable within  the 
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existing  structures and  impacted on  the  stakeholders’ ability  to deliver.   As  the  following 
intervention  staff  member  voiced,  this  was  a  particular  issue  with  third  sector  and 




couldn’t  go  in  and  say  “right  we’ll  put  potatoes  here,  spring  onions  here, 
strawberries here”, we had  to wait  for  them  to allocate us an area where we 




facilitator  to build on  existing programmes, which meant  some programmes  already had 




‘We  have  got  a  cycle  forum  already  and  the  cycle  forum  existed  well  before 
Healthy  Towns  came  along,  and  indeed we’ve  tapped  into  those  resources  to 
help us shape some of the work we’ve done and use them as a good sounding 
board from a consultation point of view.’  (HT F, intervention staff member)  
Volunteers were viewed as an  important resource  for the  longevity of some  interventions 
beyond  town  funding.  Again  this  was  more  likely  among  physical  activity  and  growing 
initiatives where physical resources required to sustain projects were minimal and training 
could be delivered cost effectively.   Although within  the current prevention system,  there 
was consensus that volunteers would only be able to deliver projects under the guise of a 






more  that are being  led and delivered by  volunteers and by  the  101 different 
kinds  of  organisations,  hopefully,  that’s  the  idea  anyway.’  (HT  F,  intervention 
staff member)  
‘In  terms of  either a dedicated  resource as a worker or a  commitment  that  it 
becomes part  of people’s  jobs  to actually deliver  it,  somebody has  to make  it 
happen and it won’t happen on its own. Just giving people some vegetable plants 
will not make  it happen. We’ve committed resources  in terms of our caretakers 
delivering,  taking  things out  to people, we’ve committed  resources  in  terms of 
printing, photocopying, providing materials out to people. There  is a staff time, 
there’s got to be somebody who helps people through that process of developing 
it,  so  those  are  all  things  which  have  to  happen…’  (HT  C,  intervention  staff 
member) 
 
However,  budget  constraints  threatened  the  long‐term  sustainability  of  interventions.  
Stakeholders  initially  expected  to  continue  programmes  through  central  or  extended 
Healthy Town funding streams, but this was not a viable option for many programmes. The 
following extracts  from  interviews with programme managers  illustrate  the  impact of  the 




 ‘I  suppose  we  were  in  a  very  different  place  financially  when  it  started  and 
expecting  funding  to  be  more  achievable  and  more  things  to  be  able  to  be 
mainstreamed because mainstream funding would be there but it’s not been so, I 










7.2.5 Ongoing evaluation and a focus on continuous improvement      From  the 
outset of  the programme  it was made  clear within  the  terms of  the Healthy Community 
Challenge  Fund  that  an  evaluation  was  a  fundamental  requirement.    The  need  for  an 
evaluation was  fully  recognised  by  stakeholders  across  all  aspects  of  the  programme  to 
contribute towards future evidence based practice. The following intervention staff member 
recognised  the  importance  of  planning  the  evaluation  at  the  start  of  initial  delivery  to 
ensure it was not afterthought:  
 
‘I  think  one  of  the  big  things  for me  is  the  importance  of  evaluation  and  the 
importance  of  getting  the  kind  of,  um,  I  don’t  know  what  the  word  is,  but 
thinking about evaluation  really early on and putting  things  in place  so  that  it 
doesn’t all get left until the last bit.’ (HT C, intervention staff member) 
 
However one of  the main barriers  to  this process was  the  lack of guidance and  full 
understanding  as  to  what  procedures  needed  to  be  in  place  to  optimise  this 
opportunity.    This  was  voiced  by  one  programme  manager  who  discussed  how  a 
tighter brief from the centre would have helped them better develop their local plans:    
 ‘’I  think DH  could have had more  time with  local  evaluation  teams and  set a 
tighter brief  for  them,  it would have made everybody’s  job a  lot easier.’  (HT F, 
programme manager) 
Big chunks of this programme weren’t really very clear before we started and the 








them  to  gain  further  funding  and  recognition  of  the  importance  of  such  programmes  in 










The  Foresight  systems  map  helped  to  illustrate  obesity  as  a  multi‐faceted  problem  and 
establish  that  single  intervention  approaches  are  likely  to  be  ineffective  in  prevention 
efforts (Government Office for Science, 2007; Finegood et al., 2010).  This has led to whole 
systems  approaches  increasingly  being  advocated  as  a  ‘solution’  to  complex  health 
problems like obesity.  While, in theory, whole systems approaches that follow the five core 
principles outlined by Kopelman (Table 1) appear to offer a promising solution, our findings 
suggest  that  there are  challenges when  translating  theory  into  current practice. Evidence 















































7.3.1  Application  of  a  systems  approach  based  on  the  five  core  principles:  a  realistic 
challenge? The  financial benefits associated with gaining Healthy Town  status was one of 
the most significant  facilitators.    In particular  funding provided an opportunity  to develop 
initiatives,  create  new  jobs  and  engage  stakeholders  from within  the  public,  private  and 
third sectors.   This  included the development of representative health boards within each 
town to support programme management.  Paradoxically however the biggest barriers were 
contemporaneous  reductions  in  public  funding  that  had  a  direct  impact  on  each  of  the 
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towns’  capacity  to  sustain  their  programmes.      Loss  of  funding  streams  led  to  staff 
redundancies, particularly at the management level, which meant key skills, experience and 
continuity of  staff particularly were  lost.   Austerity measures were  an unexpected  factor 
that could not be accounted for during the initial programme planning and therefore can be 
viewed as an exogenous factor or ‘external shock’, (Fligstein & McAdam, 2011; May 2013).  
While  effort  was  made  to  centralise  some  services,  and  strategies  to  developing 
volunteering  were  introduced  to  manage  this,  it  was  recognised  by  stakeholders  as  a 
significant  barrier  that  affected  each  town’s  ability  to  deliver  programmes  and  put  into 
operation sustainability measures.  
 
The  relatively  short  timeframe  from  the  bid  process  to  implementation  and  finally 




plan  evaluations  affected  learning.    Interviewees  suggested  that  time  to  adequately plan 
interventions  at  the  bid  and  development  phases  would  have  better  supported  a  more 
developed  strategic  plan  for  implementing  a  systems  approach,  such  as  building 
relationships and  identifying  leverage points. Long  term  funding  to  facilitate  sustainability 





strengthened  within  the  programme  in  order  to  support  programme  development  and 
encourage  shared practice across  towns.   This  is particularly  important given  that  shared 
practice has been  identified as an area that can be  invaluable  in developing organisational 
structures  through  learning  from pilot  scheme experiences  to  inform  future programmes 




would  have  provided  support  for  health  programme  development  and  dissemination  of 
experiences and local evaluation.   
7.3.2 Were towns ‘fit for purpose’ in implementing the Foresight systems approach? 
Applying  a  systems  approach  to obesity has  a number of policy  implications  that  require 





across  whole  programmes.  Such  an  approach  is  reminiscent  of  a  ‘traditional’ 
multicomponent  approach  to  prevention,  rather  than  the  desired  systems  approach. 
Stakeholders  largely  expressed  the  desire  for  better  central  guidance  and  support  with 





the  features of a  systems  intervention might be,  stakeholders were unable  to describe  it, 
nor articulate what one might look like and thus often reverted to existing practice. 
While  the  majority  of  HT's  followed  a  traditional  model  of  implementation,  one  town 
described a focused attempt to  implement a system approach that accounted for multiple 
indicators  of  obesity  at  multiple  levels  of  the  system  (see  Sautkina  et  al,  2014).  In  this 
instance, while  the practitioner did not  fully articulate a  system approach  to obesity,  the 







The  Healthy  Towns  example  raises  questions  surrounding  whether  existing  delivery 
structures are equipped or able to adapt roles and align agendas for whole systems working. 
For example, changes within the  local and political contexts  led to a number of barriers to 
developing  systems  approaches.  In  particular  central  government  guidance  and  support, 
was  largely unable to support the actions required to  implement systems approach at the 





involved  in  obesity  prevention  (Gortmaker  et  al,  2011).    This  was  illustrated  recently  in 
results from a survey led by Public Health England, whereby local Directors of Public Health 
reported  a need  for  central  advice  and  assistance  for  the promotion of  a whole  systems 
approach  to  tackling  obesity  (PHE,  2014).  This  further  highlights  that  while  a  systems 
approach  is advocated as a way of tackling obesity, how to  implement the approach  is not 
clear among the health and prevention sector.  








required  affect  population  level  obesity  prevalence.    While  the  HTs  programme  has 
delivered in emphasising the importance of developing innovative ways to encourage health 































While  the  Foresight  report  provided  an  important  conceptual  step  forward  in  the 
understanding of  the causes and prevention of obesity,  this  theoretical development was 
not matched by a similar  level of development  in  implementation and delivery at the  local 
level  within  the  programme.    However,  insights  from  the  programme  could  be  used  to 
further develop systems‐based resources that could be applied  in community settings. The 
programme  showed  that  substantial  funding  can  act  as  an  initial  catalyst  for  engaging 
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stakeholders  and  building  networks  beyond  the  health  sector,  and  developing  and 


















Throughout  the Healthy  Towns  programme  there was  a  lack  of  shared  understanding  of 
what constituted a systems‐based  intervention as evidenced by the reliance on traditional 
risk‐factor  based  approaches  to  intervention  development  and  programme  delivery.  This 
was the result of some misunderstanding as to what a systems approach was by towns, the 




the  reality  ‘on  the  ground’.  This  is  compounded  by  their  being  no  concrete  examples  of 
successful  delivery  of  such  programmes  in  the  UK  or  elsewhere.  A  clear  challenge  is  to 
develop a way of describing systems thinking that resonates with policy makers, local public 
health  managers  and  practitioners  and  enhances  their  understanding.  In  addition  local 





There was a clear  ‘gap’  in  the  translation of  systems  theory  into  local practice within  the 
towns, with a wide  range of enabling and disabling  factors which positively or negatively 










Part  of  the  rationale  for  the  Healthy  Towns  programme  was  that  there  would  be 
opportunities  for  innovation  and  risk‐taking  in  order  to  fulfil  its  function  as  a  formative, 
learning  programme  that would  generate  evidence  on  environmental  and  systems‐based 
approaches to obesity prevention. There was an expectation of innovation in order to help 
populate a  sparse evidence base and, at  least at  the outset,  that  idea  that  the  failure of 
innovative  interventions  and  programmes  would  be  acceptable  as  long  as  learning  was 
generated in order to inform future policy. However the reporting mechanisms put in place 
to monitor the programme, which included producing evidence of effectiveness in relatively 
short  timeframes, acted as a disincentive  to  the pursuit of  risk and  innovation where  the 











with  local  informants,  it  became  apparent  that  some  programme  managers  were  not 
involved with initial bidding and programme set‐up, due to staff turnover and role changes 











prevalence  in an area where progress has been  challenging. As  such  the programme was 
welcomed as a timely and  important  initiative. The study has  important  implications  for a 
number of current policy  initiatives such as Heathy New Towns, recently  launched by NHS 
England which is similar in nature to the ‘Healthy Towns’ programme.  
In particular  the evaluation describes a number of  challenges  related  to execution of  the 
programme at  the national and  local  level. This  included  the  level of  central  support and 
guidance  provided,  timing  and  duration  of  the  programme,  the  existence  of  a  weak 
evidence  base  to  guide  decision‐making,  effectively  stimulating  innovation,  and whether 
existing delivery  structures are  suited  to environmental and  systems‐based  interventions. 



































































































In  the early part of  the evaluation we were asked  to prepare a document about when  to 





Government policies and programmes  to  improve public health can often be  regarded as 
complex interventions, in that they typically involve the flexible or tailored implementation 
of multiple interacting activities in a variety of settings to bring about population behaviour 
change  and  health  improvement  (Craig  et  al.  2008). However,  evidence  to  support  their 





al.  2009).  Not  only  would  this  provide  more  robust  assessments  of  the  overall  impact, 
effectiveness and cost‐effectiveness of different approaches, but it would also improve our 
understanding  of  how  they work  (or  do  not work)  and  how  their  effects  are  distributed 
within populations (Craig et al. 2008).  
In  the  UK,  revised  guidance  to  support  the  development  and  evaluation  of  complex 
interventions  of  this  kind  has  recently  been  published  by  the  Medical  Research  Council 
(MRC)  (Craig  et  al.  2008).  Few  may  disagree  with  the  principle  enshrined  within  the 
guidance, but  its  implementation  raises a number of  scientific, practical and prioritisation 
issues. The original MRC guidance, which drew on examples from public health and health 
services  research,  focused  on  the  challenges  of  developing  and  defining  interventions 
composed of  several  components  and of evaluating  such  interventions using  randomised 
controlled trials (Medical Research Council 2000). The subsequent revision of the guidance 
reflects  attempts  to  address  some  further  challenges,  such  as  the  fact  that  some 
interventions  are  largely  driven  by  political  rather  than  scientific  considerations.  Such 
interventions may not be easily accommodated  in the framework of the original guidance, 
which describes a phased,  theory‐based approach  to  the development of  interventions as 
well as to their evaluation (Medical Research Council 2000; Craig et al. 2008; Ogilvie et al. 
2009). The  current  fiscal  climate brings a  further  challenge,  in  that evaluative aspirations 
need  to  be  tackled  in  the  light  of  greater  constraints  on  research  funding  and  research 
capacity  (Leviton  et  al.  2010).  Writing  about  existing  evaluation  guidance  for  health 
promotion, Windsor notes the need to ensure that an evaluation  is  ‘realistic, prudent and 
efficient’ because ‘Every component of a program usually cannot and, in most cases, should 
not be evaluated’  (Windsor et al. 2004). This emphasises  that decisions need  to be made 
about how best  to deploy  scarce  resources  for evaluation  in order  to maximise  the new 
learning and evidence produced.   
There are, however,  few  simple  tools  to help  researchers, policymakers, and  funders and 
commissioners  of  research  to  make  these  decisions.  One  established  tool  is  that  of 
evaluability assessment  (Wholey 1979), a systematic method of assessing whether a given 
intervention  programme  is  ready  for  evaluation  and  how  an  evaluation  would  help  to 
improve  the  programme.    Evaluability  assessment  can  also  help  with  the  planning  and 
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on  the  inspiration  of  evaluability  assessment  in  developing  a  more  general  approach  to 
considering what types of knowledge might be expected to be generated at different points 
in the evolution of a complex public health intervention and how evaluative resources might 
best be deployed. Our approach  is  focused on  the scientific principles to be considered  in 
answering those questions rather than on the detail of the processes involved. 
We articulate our approach using as a case study  the Healthy Community Challenge Fund 
(HCCF),  a  government‐funded  programme  of  interventions  to  modify  the  obesogenic 








we proposed earlier. We  then  return  to our worked examples and show how considering 
the five questions could help in making the three evaluative decisions required.  
Given  the  variable use of  terminology  in  this  area,  it may be helpful  to  state  that  in  this 
chapter  we  use  the  term  ‘intervention’  in  different  places  to  refer  both  to  large  scale, 








programmes  […]  combined with efforts  to  galvanise  local members of  the  community  to 
take  action  to  change  both  food  and  activity  habits’  (Department  of Health  2008b).  The 
interpretation of this brief varied considerably between the nine successful towns, reflecting 
differences  not  only  in  specific  local  health  concerns  (such  as  the  needs  of  particular 
immigrant communities, for example  in Tower Hamlets or Thetford) but also  in the modes 
of intervention emphasised in the proposals (such as individual incentives in Manchester or 
healthy  urban  planning  in  Sheffield).  Each  Healthy  Town  project  team  prepared  a  logic 
model summarising how their overall programme of activities was expected to work, some 
of which were expected to be  initiated almost  immediately. Having been commissioned to 
evaluate  the  Healthy  Towns  programme  from  a  national  perspective,  we  required  a 
framework  to  guide  three  critical  evaluative  decisions  within  this  complex  intervention 
landscape: first, to  identify which elements might be evaluable; second, to prioritise which 
elements ought to be evaluated; and third, to clarify from what perspective those elements 






development  of  five  ‘family  health  hubs’ —  new  buildings with  exercise  equipment  and 
activities for families, located in parks, staffed by activity rangers and accessed by improved 
infrastructure  for  walking  and  cycling  from  nearby  local  neighbourhoods  and  schools 
(Dudley Healthy  Towns  2010).  Sites were  selected  on  the  basis  of  size,  purpose,  existing 
usage, geographical spread and  the  feasibility of  improving access by walking and cycling. 
The  hubs  provide  a  range  of  instructor‐led  fitness  classes,  access  to  low  maintenance 







impact of making  recreational  facilities  available  closer  to home,  the  impact of providing 
new  infrastructure  for  walking  and  cycling,  and  the  potential  to  change  social  norms 
concerning  the use of  structured opportunities  for physical  activity  and healthy eating  in 
children in deprived neighbourhoods.  
 
Healthy urban planning  A  key  element  of  the  programme  for  the  Thetford  Healthy 
Town  is  the  redesign  of  the  existing  built  environment  to  encourage  health‐promoting 
behaviours  (Breckland Council  2009;  Thetford Healthy  Town  2010).Thetford  has  ‘growth‐
point’  status, meaning  that  the  town  is expected  to grow  rapidly over  the next 20 years, 
creating  demand  for  new  housing,  transport  and  community  infrastructure.  This 
intervention  is  therefore  a  long‐term  strategic  activity  to  ensure  that  ‘health’  is  fully 
incorporated  into  urban  design  and  planning  policy  related  to  future  growth  and 
regeneration.  Mechanisms  by  which  this  may  occur  include  incorporating  health  in  the 
strategic masterplan, ensuring that active travel is reflected in the local transport plan, and 
embedding public  health  principles  into  the  assessment  of  planning  applications  and  the 
design  of  new  neighbourhoods  and  communities.  As  such,  this  is  a  long  term  aspiration 
related  to  the  gradual  enlargement  of  the  town  (Moving  Thetford  Forward  2010),  a 
timescale well beyond the horizons of most evaluation teams.  
Three underpinning principles 
Testing theories rather than interventions    The  problem  of  how  to  evaluate 




Healthy  Towns  programme  was  specifically  identified  in  that  report  as  having  been 
introduced  in a way  ‘which  is  likely  to make  [rigorous evaluation]  impossible’, and  in  the 
absence of a national surveillance system with the capacity to track changes in dietary and 
physical activity behaviour and anthropometric measures (other than height and weight  in 





of  contextual variation  that may affect  the outcome of a given project within  the overall 
programme. Taking as an example the construction of a new cycle path, these may include 
the epidemiological context (e.g. the local prevalence of cycling), the environmental context 
(e.g.  the  congeniality  of  the  local  topography  and  climate  for  cycling),  the  socio‐political 
context  (e.g. the  local political balance of power between  ‘green’ and  ‘pro‐car’ views) and 
the organisational  context of  the municipality  (e.g. whether  cycling  is  regarded  as  falling 
within the remit of a roads department, a parks and recreation department, or a dedicated 
cycling unit). Drawing on the insights of realistic evaluation, developed by Pawson and Tilley, 
we  therefore  adopted  the  principle  that  rather  than  attempting  to  test  whether 
programmes of this type ‘work’ in an aggregate or generalisable sense, evaluative research 
in  this  area  should  aim  to  test more  general  theories  about  how  interventions work  by 
aggregating evidence for and against such theories across a range of situations or ‘context‐
mechanism‐outcome’ (CMO) configurations (Pawson and Tilley 1997). 
Seeing the ‘big picture’ of an intervention programme  Second,  the  original  concept  of 
the CMO configuration implies a somewhat linear relationship between context, mechanism 
and  outcome,  but  in  practice  these  relationships  are  likely  to  be  more  complex.  For 
example, it may be understood in one town that certain actions (such as the appointment of 
a  ‘healthy  urban  planning’  officer)  need  to  take  place  first  in  order  to  change  the 
organisational context, preparing the ground for the mechanism of a second wave of actions 
(such as  the adoption of new planning guidelines);  in another  town, early adopters of an 




unhelpful to regard any particular  intervention project  in  isolation.  In this chapter, we use 
the term ‘intervention’ not only in the narrow sense of providing people with resources that 
might help to change their behaviour — such as a healthy eating leaflet, an exercise referral 
scheme or a new cycle path — but  in  the wider sense of  the deliberate  introduction of a 









an  understandable  desire  on  the  part  of  various  evaluation  stakeholders  for  criteria, 
checklists  and  scoring  systems  on  the  one  hand,  and  the  need  for  a  more  nuanced 
consideration  of  the  scientific  issues  on  the  other. Our  approach  builds  on  the  Standard 
Evaluation  Framework  (SEF)  produced  by  the  National  Obesity  Observatory  (NOO)  for 
England (National Obesity Observatory 2009), which mainly comprises a checklist of  issues 
to  be  considered  in  the  evaluation  of  weight  management  or  weight  loss  interventions 
targeted  at  individuals,  but  our  approach  has  a  somewhat  different  purpose.  We  have 







be  applied  to  the  various points. Nonetheless,  the  stronger  the evidence  for each of  the 
points, the stronger the case for evaluation. 
Five questions to assess evaluability 
We  now  turn  to  the  key  questions.  We  propose  that  decisions  around  priorities  for 
evaluation made  by  researchers,  funders  and  policymakers  should  take  into  account  the 
answers to the following five questions: 
Where  is  a  particular  intervention  situated  in  the  evolutionary  flowchart  of  an  overall 
intervention programme?  
In  order  to  clarify  the  value  and  nature  of  a  potential  evaluative  study  of  a  given 
intervention,  it  may  be  useful  to  situate  it  in  an  evolutionary  flowchart  (Figure).  This 
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flowchart builds on previous  flowcharts  (Nutbeam  1998; Medical Research Council  2000; 
Craig et al. 2008) but also aims  to  reflect better  the wider  sociopolitical context  in which 
complex public health programmes take place, the importance of considering the degree to 
which an  intervention  is embedded  in organisational contexts (Yin 1979), and the fact that 
the  evaluative  opportunities  evolve  in  tandem  with  evolution  of  the  intervention.  Put 
simply,  evaluating  an  intervention  too  early  in  its  development  runs  the  risk  of  reaching 
unhelpful or misleading conclusions —  for example by concluding  that no  tangible effects 
have occurred — but this risk can be averted  if the correct evaluative questions are asked 
(Nutbeam  1998).  For  example,  the  evaluation  of  the  early  stage  of  a  new  community 
gardening project might focus on understanding the process by characterising the incentives 
and barriers for participation, the socioeconomic profile of the participants and the success 







2003),  implying  that  if  a  piece  of  evaluative  research  has  no  identifiable  ‘customer’ who 
cares about the results then  it may not be worth doing. A proposed evaluative study may 
appear  to  ‘fail’  this  test  if  (a)  the  results  would  have  no  bearing  on  any  current  or 
predictable policy question, (b) the key policy decisions that could have been  informed by 
the  results  are  going  to  be made  before  the  results  are  known  or  (c)  the  study  aims  to 
examine the health impacts of an intervention primarily intended to achieve a policy goal in 
another sector such education or transport. Closer engagement between the producers and 
users of  research, and between policymakers  in different  sectors,  is  likely  to  improve  the 
utility of research  in this regard by helping to bring the streams of  ‘problems, policies and 
politics’  into alignment  (Exworthy 2008; Ogilvie et al. 2009).  In  less  clear‐cut  situations, a 
more nuanced assessment may be required to estimate the ‘policy prior’ on the question (in 




study.  It  is  important  to note  that  this analysis should not be  limited  to an assessment of 
policymakers’  potential  reactions  to  new  data  on  efficacy  or  effectiveness;  in  some 
situations,  the  key  new  data  required  to  alter  the  ‘policy  post’  may  relate  to  the 
acceptability,  implementation,  reach,  uptake,  mechanism  or  dissemination  of  an 





serendipitous)  value  of  ‘blue  skies’  research  in  general,  even  in  a  highly  applied  context 
researchers  should  bear  in  mind  that  some  studies  may  identify  important  evidence  of 
adverse  effects  that  is  unwelcome  to  certain  stakeholders,  or  provide  answers  to  policy 
questions that are not currently being asked but turn out to become highly topical after the 
study  is  finished.  Research  with  policymakers  has  shown  how  some  ‘historical’  research 
findings can have a  remarkably  long shelf  life  in  terms of  their  influence on  their  thinking 
(Petticrew et al. 2004). 








be  applied  to  the  selection of  interventions  for evaluation  for public health purposes:  all 
other  things  being  equal,  the  interventions  most  worthy  of  evaluation  would  be  those 
expected  to  have  large  effects  in  a  large  number  of  people.  To  put  it  another way,  the 
overall public health  impact of,  say,  a  small  local  community  gardening  scheme  in which 
only 20 people  take part  is going  to be minimal, however  life‐changing  its effects on  the 
individuals who do take part.  It would, of course, be  important to base such a  ‘plausibility 





rather  than on  the unsubstantiated claims or aspirations of  the agents promoting a given 
intervention. 
It  is, however,  important  to note  that  small‐scale, novel or untested  interventions  should 
not  automatically be  ruled out of  the  evaluative  court on  the basis of  a  small estimated 
population health impact. The case for investing evaluative resources in such situations may 
be  strengthened  if  they  are  predicted  to  have  important  adverse  effects,  co‐benefits  in 






Hill  highlighted  the  importance  of  identifying  a  plausible  mechanism  before  treating 
evidence  of  an  association  between  a  disease  and  a  putative  risk  factor  with  excessive 
respect (Bradford Hill 1965). 
How will  the  findings of an evaluative  study add value  to  the existing body of  scientific 
evidence?  
The  mere  fact  that  a  new  intervention  is  being  introduced  does  not  in  itself  confer  a 
requirement  for  that  intervention  to be evaluated, at  least not  in  the scientific sense:  the 
scientific  evaluation  of  a  project  is  a  completely  different  proposition  from  auditing  the 
execution  and  financial  management  of  a  project,  which  may  well  be  required  by  the 
funders of  an  intervention but  contributes  little  to  scientific  knowledge.  In many  cases  it 
may be  sufficient merely  to  record  that  the project has  taken place  and  to describe  and 
characterise  its  content  as  part  of  the  overall  package  of  measures.  It  may  also  be 
considered  unethical  in  principle  to  conduct  further  evaluative  research  on  already  well 




Having  said  that, even  if  the effectiveness of an  intervention  is unequivocally established 
with respect to one particular outcome, critical uncertainty may remain regarding its effects 
in different settings or populations from those in which it was previously studied; its effects 
on  other  outcomes;  the mechanisms  by which  its  effects  are  achieved;  or  its  scalability, 













than  by  the weight  and methodological  rigour  of  scientific  evidence  as  synthesised  in  a 
systematic review (Petticrew et al. 2004). 
To  return  to  the  example  of  a  community  gardening  scheme,  the  overt  focus  of  the 
intervention may be on  its direct  effects on  the  food  supply or dietary behaviour of  the 
participants,  but  it  may  also  produce  co‐benefits  on  other  health  outcomes  (e.g.  by 
increasing  physical  activity  through  gardening)  and  in  other  policy  sectors  (e.g.  by 
contributing  to environmental  sustainability by  reducing  the  frequency of  car‐based  food 
shopping trips). The opportunity to evaluate wider impacts of this kind may tip the balance 









the  end  of  researchers’  contracts.)  In  some  cases,  it  may  be  possible  to  bypass  such 
limitations by using routinely collected surveillance data:  this may be a more  feasible and 




On  the  other  hand,  even  if  sufficient  time  and  resources  are  available  for  a meaningful 
evaluation of  the  long  term effects of an  intervention,  it does not necessarily  follow  that 
anyone  will  be  interested  in  the  results  by  the  time  the  intervention  has  been  fully 
implemented and evaluated. A further risk of long term evaluation is that the ‘signal’ of the 




evaluative  research questions  to  suit  the practical  realities of  the  situation.  For example, 
where  the  content of  an  intervention  and  the  contexts  in which  it operates  change over 









activity  benefits  of  providing  recreational  and  other  facilities  in  parks  and  improved 
infrastructure for walking and cycling in local neighbourhoods. A consideration of questions 
three  (plausible  effects)  and  four  (contribution  to  scientific  evidence)  would  reveal  that 
 98 
 
research  recommendations  published  by  the  National  Institute  for  Health  and  Clinical 
Excellence (NICE) have  identified both of these as  important potential means of  improving 
health  for which  little  robust  evidence  currently  exists  (National  Institute  for Health  and 
Clinical Excellence 2008). However, reflection prompted by question one  (evolution of the 
intervention) may  indicate  that  this  is  a  new  and  untried  type  of  intervention  currently 
located at the  ‘intervention development’ stage of the evolutionary  flowchart, and careful 
investigation of the local context prompted by question two (relevance to policy decisions) 
may  reveal  that  concerns  about  improving  community  safety  and  reducing  antisocial 
behaviour take precedence over concerns about the physical activity impact of the hubs. It 
may  therefore  follow  that a qualitative evaluation of  the  safety perceptions of users and 
non‐users of  facilities  in parks with  and without one of  the new hubs might provide  the 
single  most  influential  piece  of  evidence  to  justify  future  investment  in  parks  and 
recreational services.  
Further  ‘proof  of  concept’  evidence  from  early,  small‐scale  implementations  of  the  ‘hub’ 




the  influence of hub  location and content and  level of usage on changes  in family physical 
activity  behaviour,  perhaps  stratified  by  household  or  area‐level  socioeconomic  status.  It 
may  then  be  possible  to  cumulate  evidence  derived  from  the  family  health  hubs  with 
evidence  from evaluations of other  types of  local physical activity provision  to  test more 
general theories about the role of the physical environment in promoting active living. 
Healthy urban planning 
The  long  term  population  health  impact  of  a major  redesign  of  the  built  environment  is 
unknown  (question  four:  contribution  to  scientific  evidence)  and  potentially  substantial 
(question three: plausible effects), but very difficult to quantify using short term empirical 
data  (question  five:  time  available).  In  the  early  years  (question  one:  evolutionary 
flowchart),  it  may  therefore  be  more  appropriate  to  evaluate  the  degree  to  which  the 




2009) and to develop a theory of how this type of  intervention  is expected to work  in the 
longer term. Short term research questions might therefore  include how widely across the 
municipality  the  principles  have  become  evident  (which  might  be  addressed  by  seeking 
evidence  of  partnership  working  between  education,  health,  planning  and  transport 
departments), or how deeply the principles have penetrated routine practice (which might 
be addressed through ethnographic study of the proceedings of planning committees, or by 
auditing planning decisions  against  evidence‐based  guidance  such  as  that  issued  by NICE 








some  previous  approaches  to  assessing  evaluability,  our  approach  involves  neither  a 
checklist  of  criteria  (National  Obesity  Observatory  2009)  nor  a  structured  linear  process 
(Trevisan  and  Huang  2003).  Rather,  it  comprises  a  set  of  questions  to  be  considered, 
debated and reiterated (Leviton et al. 2010) between researchers, funders and policymakers 
as a complex  intervention evolves from  its  initial concept through developmental and pilot 
stages to the testing, refinement and dissemination of a concrete intervention programme. 
Although  our  approach  was  developed  in  one  particular  context  —  that  of  the  Healthy 
Community Challenge Fund  in England —  the principles are potentially generalisable, and 
could  therefore  be  tested  and  refined  in  the  context  of  other  complex  public  health 
intervention programmes and social interventions more generally. 
Our questions are designed to be useful not only to researchers but also to policymakers, by 
helping  to  identify  the  types  of  knowledge  that  might  be  generated  from  any  possible 
evaluation given  the  strength of evidence available  in  response  to each of  five questions; 
and also to funders and commissioners of research, by helping to support more systematic 




all  parties  as  part  of  the  ‘iterative,  bidirectional  circuitry of  scientific  discovery’  involving 
knowledge exchange and research translation  (Ginexi and Hilton 2006; Ogilvie et al. 2009; 
Simmons et al. 2009). 
 
